


















will  use  art,  particularly  funerary  sculpture,  but  also  objects  with  iconographic  value,  to 









Western European  countries during  the Early Middle Ages,  such an absence became  their  focus, 
leading them to interpret medieval Iberian monarchies as anomalous. 
Due  to  the  lack  of  documentary  or  other  information  on  intricate  rites  of  enthronement, 
Portuguese historiography  inevitably established parallels with other European kingdoms. While 
comparisons with France and England, for instance, reaffirmed the absence of such rites, the German 





However, subsequent studies on Castilian and Portuguese circumstances brought  to  the  fore 
new  approaches,  as  well  as  new  evidence  that  the  above‐mentioned  anomalies  were  neither 




Precedents  for  royal  anointing  at  enthroning  ceremonies  as  a  form  of  alliance  between  the 
monarchy and  the Church existed  in Hispanic kingdoms and dated back  to  the Visigoth era. The 
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anointing  of  Afonso  VII  by  the  archbishop  of  Santiago  de  Compostela,  described  in  Historia 








both  hierocratic  and  dualistic  canonists  (Kantorowicz  1985,  pp.  84–85).  In  response  to  these 











António Brásio  (1962, pp. 21–49) and Paulo Merêa  (1962, pp. 6–11)  categorically  stated  that, 
despite  King  Duarte’s  many  requests  to  the  pope,  Portuguese  kings  were  never  crowned  or 
liturgically  consecrated. According  to  these  authors,  enthroning  consisted  of  a  ceremony where 





pp.  5–36),  but  also  Percy  Schramm’s  (1960)  classic  research,  which  were  biased  opponents  of 
considering  the  existence or at  least  the  continuity of  consecration and  coronation  ceremonies  in 
Hispanic kingdoms (Mattoso 1993). 






Refuting  hypotheses  based  on  the  terseness  of  peninsular  chronicle  sources  regarding  the 
matters  of  consecration  and  coronation, Mattoso  pondered  on  some  rather  expressive  excerpts, 
noting the presence of elements pertaining to the sacred. Namely, Mattoso considered references to 
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obedecido por rei [solemnly raised and hailed as king] according to the author of Crónica de 1419. Fernão 
Lopes,  author  of  Crónica  de  D.  Fernando  mentions  the  Monastery  of  Alcobaça,  an  important 
ecclesiastical space, as the site where the king rose to power in the presence of a priest: “el d’aquel 
moesteiro [Alcobaça] onde seu padre fora tragido e el levantado por rei […]” (Mattoso 1993, p. 190). 










the  sword,  the bracelets,  the  solemn cape or pallium,  the  staff and  the crowning.  In addition,  the 
investiture of  these  insignias  took place before mass.  In comparison  to other western Ordines,  the 
document  is  copied  from  the  ritual described  in Pontifical Romano‐Germano do Século X,  the most 
disseminated document among Roman  liturgy, and of which  there  is another 12th  century well‐
















dos  Arautos,  dated  from  1416  and  published  in  1977  by Aires  de Nascimento  (pp.  250–251). A 





J. Mattoso  concludes  that  the  anomaly  verified  by  chroniclers’  lack  of  information  on  the 
religious consecration ceremony is due to the fact that “the court was not keen on emphasizing the 
many acts and expressions of ecclesiastical submission  to the king pertaining  to  these rituals, and 
described in both the Roman‐German Pontifical and Bishop Raimundo Ebrard’s account” (Mattoso 





previous  consecrations.  In  doing  so,  they  avoided  subjecting  their  own  power  to  ecclesiastical 
authorities, an analogous situation  to that of Castile. Early monarchs however, as supported by  J. 
Mattoso himself based on Raimundo Ebrard’s testimony, would not dismiss the act of anointing as a 









considering  that  his  ceremonial  coronation  resulted  from  the  political  maneuvers  of  notable 
ecclesiastics who advised him while he was still a prince, since territorial characteristics and military 






century and  is  situated  in  the kingdom’s  first  court, which  comprised both  the  royal palace and 
religious  quarters. Monarchs  gave  support  to  ecclesiastical  authorities  and,  in  turn,  the  clergy 
provided kings with both spoken and written legal services. Documents were produced by highly 
prestigious clergymen from both the Santa Cruz Monastery (functioning both as an archive of regal 
documents and as  royal  treasure) and  the Cathedral where bishop and priests would have been 
responsible for organizing the religious aspects of enthronement rituals at least since King Sancho I 
(r. 1185–1211), and perhaps even during  the reign of his  father  (Afonso Henriques). According  to 
Pimentel,  the Cathedral’s  architecture  largely  responded  to  different  parts  of  the  ceremony;  the 


























and  importance. The king  is  represented wearing a  crown, his body  covered by a  long garment, 
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wielding a sword over his shoulder. The dimensions of both sword and crown are indicative of their 




























important  to value other  types of objects. For  some kings, whose military action and victories  in 







Alcácer‐Quibir  (where  it was  lost along with  the king). The  shield, placed over  the king’s  tomb, 
symbolized  the one used at  the Battle of Ourique, as well as  that over which  the king had been 
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acclaimed. It disappeared in the 12th century after the tomb as it was considered too modest by king 
Manuel  I, and was  replaced by a much different one  (Mattoso 2006, pp. 120–121,  from previous 
sources). The Livro dos Arautos narrates some notable and enduring legends that honor the symbolic 















close  to his  tomb  (da Fonseca 1728, p. 60; de Sousa  [1739–1738] 1946–1954, p. 307). Among  those 








matrix or  two similar ones. Both drawings represent  the effigy of King Sancho  I  (r. 1185–1211)  in 
majesty (Branco 2005, p. 162). The authors of the respective documents in which we find these equally 
rudimentary and expressive representations were almost certainly also the artists of the drawings, 





Portuguese  metalworking  during  the  12th  and  early  13th  centuries.  These  are  the  only 
representations of a first dynasty king displaying his sword, spurs (both symbols of his warrior‐like 
character) and banner  (Fernandes 2005, p. 584).  In  the 14th  century  representation,  the banner  is 
shown  suspended  on  air  in  the  left  flank, while  the  13th  century  drawing  displays  it  as  being 





into  Portuguese  kings.  However,  Portuguese  monarchy  did  not  just  follow  its  contemporary 





personality  is compared  to  that of his grandfather, Castilian King Afonso X, known as The Wise, 
following a model with biblical roots, but one also also found among Iberian late medieval monarchs. 



















insignias  indicating  knighthood, were  common  in  royal  tomb  sculptures, particularly  this  entire 
dynasty, whose affirmation of a warrior‐like character originated in the first king (even though his 
tomb did not have a sculpture; instead, the tomb only had the sword and shield displayed next to it). 
The  tomb  statue  of  Afonso  IV  (also  destroyed  during  the  1755  Earthquake)  is  unknown. 
However,  judging by  the  tomb of his  first knight, Lopo Fernandes Pacheco  (another victor of  the 





not  any written  or  visual documentation  left  to  inform  us  about  his  coronation  ceremony. This 
occurred  for certain, but apart from  the crown and the sword,  the king’s  iconographical record  is 
limited to his sarcophagus, where he is presented as knight‐king in an imposing statue, dressed in a 
long  and  solemn  garment,  holding  the  sword  sheath  with  both  hands  and  wearing  a  crown 
apparently sculpted after actual gold smithery models. In the scene at the top of the sarcophagus, 
where he is represented on the upper axis of the Wheel of Life as an enthroned king, only the solemn 





The  last monarch  in  the Burgundy dynasty, Fernando I, was crowned  in the Royal Abbey of 
Santa Maria de Alcobaça, a sacred space of great religious, social and political relevance. There, the 
tomb of his father, awaiting the body of the king perished in Estremoz a couple of days before, faced 






































something  that  brings  closer  the  various  iconographies  of  peninsular  monarchs  from  various 
kingdoms  during  the  centuries  marked  by  territorial  conquest  by  Muslims.  If  we  look  at  a 
legendary/literary tradition associated with the lives of some kings or military heroes, from Antiquity 
to the Middle Ages (it is enough that we remember the famous and named swords of Alexander the 





In  regard  to  the  consecration  rituals  of  the monarchs’  respective  queens,  documentation  is 
entirely absent and the iconography, be it in tombs or on seals, is limited to the use of the crown as a 
main regal  insignia. All other attributes make reference  to  their virtues and some aspects of  their 
biography. 
We  learnt, mainly  through  the  research  of  José Mattoso  and Aires do Nascimento,  that  the 
coronation  ceremonies  of  Portuguese  kings  followed  principles  and  customs  rooted  in Visigoth 
monarchies (similarly, Hispanic or Mozarab liturgical rites from those times survived for a long time). 
However, they also included customs later introduced and adapted in western Christian kingdoms, 




time. Thus,  in  addition  to  the previously mentioned  texts, we  value  any  bit  of  information  that 
material culture can provide, in order to help us understand a reality pertaining to the ecclesiastical 
spaces in the kingdom (cathedrals and monasteries), between the 12th/early 13th centuries and the 
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